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SUMMARY
Method of Latin square 4x4 has been carried out to study level fed influence in
sheep of four level of hay on preferibility of vegetative growth of Dactylis
glomerata cv B-15, Festuca arundinacea cv B-18, Phleum pratense cv B-10 and
Festuca pratensis cv B-14 bred in pure culture on height above sea-level of 680
m in Zagreb mountain. Preferibility was measured like relative part of particles
of eaten forage in extrus that were collected in oesophagus bag after first 30 min
of pasture. Total solids of grass are more or less well balanced: 16.41-18.98%
CP, 22.83-24.41% CF and 7.13-7.57 MJ/kg TS. Dactylis glomerata and Festuca
pratensis have most nutritives in higher concentration than other two grasses. By
the selection of grass sheep are forming ratio measured as oesophagus extrus,
which is better in quality than grass average and little higher than are sheep
needs. Sheep extrus is composed from mostly (P<0.01) 33.36% Dactylis
glomerata, then 22.59% Festuca pratensis, 18.90% Phleum pratense and the
least (P<0.01) 14.04% Festuca arundinacea. It is concluded that increase of fed
of sheep with hay is connected with selection of higher quality grass in ratio
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SAETAK
Metodom latinskog kvadrata 4x4 istraivan je utjecaj razine nahranjenosti ovaca,
s èetiri razine sijena na preferabilnost vegetativnog porasta klupèaste otrice
(Dactylis glomerata L.) cv B15, trstikaste vlasulje (Festuca arundinacea Scherb)
cv B-18, maèjeg repka (Phleum pratense L.) cv B-10 i livadne vlasulje (Festuca
pratensis L) cv B-14 uzgojenih u èistoj kulturi na 680 m nadmorske visine na
Zagrebaèkoj gori. Preferabilnost je mjerena kao relativni udio èestica pojedenog
krmiva u ekstrusu skupljenom u ezofagalnoj vreèici nakon prvih 30 min pae.
Suha tvar trava ima visok i prilièno ujednaèen sadraj hranjiva: 16,41-18,98%
SP i 22,83-24,41% SV; 7,13-7,57 MJ/kg ST. Dactylis glomerata i Festuca pratensis
sadre veèinu hranjiva u vioj koncetraciji od ostale dvije trave. Odabirom trava
ovce formiraju obrok mjeren kao ezofagalni ekstrus koji je kvalitetniji od prosjeka
trava i neto vii od potreba ovaca. Ekstrus ovce se sastoji od najvie (P<0,01)
33,36% Dactylis glomerata, slijedi od 22,59% Festuca pratensis, te od 18,90%
Phleum pratense i najmanje (P<0,01) 14,04% Festuca arundinacea. S porastom
nahranjenosti ovaca sijenom raste odabir kvalitetnijih trava i dijelova trava u
obroku.
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UVOD
Odabir hrane i visina njenog uzimanja su najvaniji i
najsloeniji èimbenici ispoljavanja proizvodnih svojstava
ivotinja na pai. Prema teoriji ivotinje u uvjetima
samoizbora iz prostorno i vremenski vrlo promjenljive
hranjivosti panjaka odabiru vrste i djelove biljaka koji
tvore obrok sukladan njihovim trenutnim i relativno
konstantnim hranidbenim potrebama (OReagan i
Schwartz, 1995; Illius i Jessop, 1996) za energijom
(Cropper i Poppi; 1992), bjelanèevinama (Croppera,
1987 ; Houa i sur. 1991), razgradljivim bjelanèevinama
(Coopera i sur. 1995 b; Hvelplund i sur., 1995),
vlaknima (Van Soest, 1994), kalcijem (Burghardi i sur.,
1982), fosforom (Ozanne i Howes, 1971), vodi i
kuhinjskoj soli (Lewis, 1995).
Preferabilnost je ukupni utisak biljne vrste koji ona
ostavlja na osjetilnim i fiziolokim receptorima ivotinja
(Forbes, 1986.a) i ispoljava se kada ivotinja ima
moguænost izbora iz raznovrsne hrane (Sheafer i sur.
1998).
Ovce preferiraju hranjivije biljke i njihove djelove èije
su postingestivne posljedice na receptorima veæa
koncetracija hranjiva, a manja toksina u krvi
(Launchbaugh, 1993) te sa manje fizièkih obrambenih
tvari, osobito krutih vlakana koje zahtjevaju veliku
potronju energije za usitnjavanje i probavu (Wilman i
sur., 1996, Mtengeti i sur. 1996).
Zato ivotinje kada imaju moguænost izbora neæe pasti
iskljuèivo jednu, izmeðu vie vrsta krmnih biljaka, veæ
æe formirati obrok i od malih uzoraka drugih krmiva radi
utvrðivanja njenih trenutnih hranidbenih fizièkih i
toksiènih svojstava (Stephens i Krebs, 1986).
Na prirodnim panjacima sa brojnim vrstama, biljojedi
odabiru vrste bez stabljike, koji imaju liæe visoke
koncentracije hranjiva, nisku koncentraciju toksina i malu
otpornost na kidanje (Forbes i sur. 1972.). Preferabilnost
jedne krmne vrste ili kultivara nije apsolutno, veæ
relativno svojstvo jer se razina hranjiva, toksina i gruboæe
mjenjaju prostorno i vremenski, zbog prilagodbe biljke
datim uvjetima tla, klimi i agrotehnici (Reid i sur., 1992)
i razlièita je izmeðu vrsta i pasmina biljojeda, koji je pasu
(OReagen i Schwartz, 1995).
Meðu uobièajenim krmnim kulturama, kao panim
vrstama visok je odabir-prihvatljivost, bijele djeteline,
vlasulje livadne i maèjeg repka (Alder, 1970), neto
manji talijanskog pa engleskog ljulja (Jackson, 1975) i
nisko su prihvatljve klupèasta otrica, vlasulja nacrvena
i vlasulja trstikasta, (Frame 1992).
Isto tako znatna je rezlika u palatabilnosti izmeðu sorata
jedne vrste. Utvrðene razlike u odabiru razlièitih sorti
iznosile su 36% Phalaris arundinacea (Roe i
Mottershead, 1962).
Hodgson i sur. (1977.) iznosi da sa starenjem panjaka
engleskog ljulja opada njegova probavljivost (78,1% na
64,6%), ali ovce uvijek odabiru probavljiviji obrok
(83,55 i 68,5%). Nema podataka o razlikama u
palatabilnosti izmeðu krmnih biljaka u vegetativnom
stadiju rasta kada im je priblino slièan sastav i
probavljivost..
Razlièita je i preferabilnost raznovrsnih biljojeda prema
krmnim vrstama. Na pai koja se sastojala od 80%
djeteline i 20% trava, ovce su pasle djetelinu 70%, a
koze 50% vremena (Penning i sur. 1997; Coppock i sur.
1986).
Arnold i sur. (1980) je utvrdio da ovce odabiru
kvalitetniji i hranjiviji obrok u poslijepodnevnim nego
jutarnjim satima. Jung i Koong (1985) su utvrdili da
noæno gladovanje uzrokuje bre i manje selektivno
jutarnje jedenje veæeg obroka kolièinski (47 naspram
124 mg/min/kg0,75). Ovce povisuju konzumaciju i
smanjuju selektivnost kada su gladne (Luca i Demment,
1996).
Cilj ovoga rada je utvrditi utjecaj stupnja nahranjenosti
ovaca na palatabilnost vegetativne mase klupèaste
otrice (Dactylis glomerata L.) cv. B-15, trstikaste vlasulje
(Festuca arundinacea Scherb) cv. B-18, maèjeg repka
(Phleum pratense L.) cv. B-10 i livadne vlasulje (Festuca
pratensis L.) cv. B-14 uzgajanih u èistoj kulturi, te utvrditi
moguæu vezu izmeðu kemijskog sastava i preferabilnosti
pojedinih vrsta trava.
MATERIJAL I METODE RADA
Trave
Klupèasta otrica (Dactylis glomerata L) cv. B15,
trstikasta vlasulja (Festuca arundinacea Scherb) cv. B-
18, maèji repak (Phleum pratense L) cv. B-10 i livadna
vlasulja (Festuca pratensis L.) cv. B-14 zasijane su na
pokusnim povrinama Centra za travnjatvo
Agronomskog fakulteta Sveuèilita u Zagrebu, koji je
smjeten na 680 m nadmorske visine na sjevernim
padinama Zagrebaèke gore.
U jesen 1996. g. je preoran prirodni travnjak na dubinu
od 15 cm i zaorano je 450 kg NPK mineralnog gnojiva
formulacije 7.5 : 26 : 26. U proljeæe 1997. godine
izvrena je predsjetvena obrada, a krajem travnja ruèno
je posijano u èistoj kulturi 60 kg/ha klupèaste otrice,
100 kg/ha trstikaste vlasulje, 40 kg/ha maèjeg repka i
l00 kg/ha livadne vlasulje u trake, svaka povrine
15 m2 (1m x 15 m) jedna pored druge tako da se svaka
parcela sastojla od èetiri trake - trava, ali razlièitog
redosljeda. Ukupno je formirano osam (8) parcela po
shemi 2x4 ponavljanja (shema 1). Oko svake parcelice
ostavljen je nezasijan pojas irine 1 m, koji je pokoen
do tla prije poèetka ispitivanja palatabilnosti.
Elektriènom ogradom su meðusobno odvojene pokusne
parcelice (shema 1). Radi stabilizacije tratine, do poèetka
istraivanja palatabilnosti pokusne parcelice su dva puta
koene, a nakon prvog otkosa tretirane herbicidom
Deherban A u kolièini od 3 l/ha.
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Protokol
Istraivanja su zapoèeta 17.7.1997. godine kada su
istraivane vrste bile u treæem porastu, visine tratine od
8-12 cm.
Fistulirane ovce su svakog dana nakon noænog 12-satnog
posta, individualno hranjene u tali livadnim sijenom I
otkosa zajednice Arrhenatheretum medioeuropaeum
prema tretmanu: T-o=0 kg; T-1=0,15 kg; T-2=0,25 kg
i T-3=0,35 kg. Ovce su hranjene po shemi latinskog
kvadrata 4x4 s ponavljanjem u kojem su tretmani bili 4
razine hranidbe sijenom, redovi su bili dani pokusa, a
kolone fistulirane ovce (tablica 1).
Tablica 1. Shema hranidbe fistuliranih ovaca razlièitom
kolièinom sijena prije pae, po danima pokusa
Table 1. Sheme of fistulated sheep with different
quauntites of hay bifore pasture per day of experiment
Ovce
Palatabilnost je istraivana na èetiri grupe ovaca pasmine
Pramenka stare oko 1 g, koje su odabrane iz stada na
pokusnoj stanici gdje su od ranog proljeæa do zime bile
stalno na pai. Kirurkim zahvatom ovcama su ugraðene
esofagalne fistule na Zavodu za kirurgiju Veterinarskog
faklulteta u Zagrebu. Prosjeèna tjelesna masa ovaca prije
operacije je bila 45,2 kg, a nakon operacije 41,5 kg. U
postoperativnom razdoblju dnevno ovce su hranjene
kvalitetnim livadnim sijenom i jednim obrokom pae.
Dva tjedna prije poèetka istraivanja ovce su bile radi
navikavanja samo na pai.
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Shema 1. Shema pokusne povrine s rasporedom
pokusnih parcela i trava.
Sheme 1. The scheme of experimental plot with
arrangement of partiches and grasses
Dani Ovce 
Pokusa A B C D 
1 T-0 T-1 T-2 T-3 
2 T-3 T-0 T-1 T-2 
3 T-2 T-3 T-0 T-1 
4 T-1 T-2 T-3 T-0 
 
Svakog dana prije putanja ovaca na pokusnu parcelicu
iz jednjaka je izvaðen zatvaraè fistule i umjesto njega u
donji dio jednjaka je stavljen spuvasti èep, koji je
sprijeèavao prolaz hrane u probavni trakt. Ovce su pasle
svakog dana na jednoj parceli koja se sastojala od sve
èetiri vrste trava sijanih jedna pored druge u trakama
(shema 1). Pojedena hrana se je kroz otvorenu fistulu
sakupljala u plastiènu vreæu prièvræenu oko vrata ovce.
Sakupljanje uzoraka trajalo je 30 min svakog dana.
Nakon toga izvaðen je iz jednjaka spuvasti èep, vraæen
zatvaraè fistule i ovce su putene na prirodni panjak,
na kojem su pasle svakog dana istraivanja do 19 sati,
a nakon toga su zatvorene u talu. Slijedeæeg dana, a
nakon 12-satnog posta, ponovo su nahranjene sijenom
po shemi latinskog kvadrata (tablica 1) i tako
pripremljene za slijedeæe sakupljanje uzoraka. Uzorak
svake ivotinje i svakog dana oznaèen je brojem
ivotinje, datumom uzimanja i oznakom tretmana T-0,
T-1, T-2 i T-3.
Analize biljnog materijala
Sadraj pojedene hrane odmah nakon sakupljanja
izvaðen je iz svake vreæe, dobro promijean te podijeljen
na dva dijela, 1. za kvantitativnu botanièku analizu
pomoæu binokulara po modificiranoj metodi Harkera i
sur. (1964.), 2. za kemijsku analizu za odreðivanje
osnovnog kemijskog sastava (vlaga, pepeo, surovi
protein, surova mast i surova vlakana) prema AOAC
(1984).
Dio odvojenog uzorka za determinaciju mikroskopom
stavljen je u èisto laneno platno, dobro ispran od sline
u hladnoj vodi, procijeðen, stavljen u oznaèenu tamnu
bocu s bruenim èepom i preliven sa 70%-tnom
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otopinom etilnog alkohola, radi konzerviranja do
trenutka determiniranja.
Za determiniranje uzoraka upotrebljen je binokular
jaèine 6,3x8,63 do 4, marke PZO Warszawa. Na leæi
jednog okulara nacrtan je kri za fiksaciju fragmenata
ekstrusa. Uzorak je stavljen prilikom mikroskopiranja u
plitku plastiènu posudu èije su dimenzije bile 55cm x
12cm i ravnomjerno rasporeðen. Posuda sa uzorkom je
pomicana po 1cm u paralelnom i po 1cm u okomitom
smjeru s obzirom na kut mikroskopiranja. Na taj je naèin
po uzorku raðeno 500 oèitavanja èestica ekstrusa koje
su se nale u sjecitu kria okulara. Èestice trava, koje
nije bilo moguæe definirati, oznaèene su kao
nedefinirano.
Drugi dio uzorka odvojenog za kemijsku analizu stavljen
je u plastiènu vreæicu, koja je zataljena. Tako zapakirani
uzorci stavljeni su odmah u hladnjak za duboko
zamrzavanje.
Uzorci su osueni postupkom liofilizacije na temperaturi
do -55°C. U ovako pripremljenim uzorcima odreðivan
je sadraj vlage, pepela, surovih proteina, surovih masti,
surovih vlakana, Ca, P i raèunskim putem NET-a.
Modeli statistièke analize
U statistièkoj obradi podataka primjenjivani su programi
SAS Institute Release 6.12, 1996.. Deskriptivna statistika
(aritmetièka sredina, varijanca, standardna devijacija,
standardna greka i varijacijska irina) izraèunata je
pomoæu PROC MEANS i PROC UNIVARIATE. Istraivanje
prikladnosti podataka za analizu varijance te analiza
optimalne transformacije varijabli kod kojih uvjeti za
analizu varijance nisu bili zadovoljeni napravljen je
primjenjujuæi modul Guided Analysis SAS/INSIGHT.
Pomoæu tog modula napravljen je i grafièki prikaz BOX-
plot. Analiza varijance (ANOVA) kao i test DUNCAN
napravljeni su primjenom PROC ANOVA (SAS, 1989).
REZULTATI ISTRAIVANJA
Sve istraivane vrste trava su bile u èistoj kulturi, treæem
porastu vegetativnog rasta, starom 6 tjedana i imale su
visoku i prilièno ujednaèenu hranjivu vrijednost izraenu
u neto energiji za laktaciju (NEL) i probavljivim
bjelanèevinama (tablica 2 i 3) koji podmiruje
hranidbene potrebe svih kategorija odraslih preivaèa
za navedenim hranjivima. Premda su istraivane trave
u vegetativnom stadiju rasta bile dosta ujednaèene
hranjive vrijednosti, one su se donekle i razlikovale
(tablica 2 i 3). Dactilys glomerata cv. B-15 i Festuca
pratensis cv. B-14 imale su veæu koncetraciju veæine
hranjiva,dok je Phleum pratense cv. B-10 imao veæinu
hranjiva manju od prosjeka (tablica 3), a Festuca
arundinacea cv. B-18 je imala najmanje probavljivih
proteina.
Prosjeèni kemijski sastav ekstrusa svih ovaca i svih
tretmana prikazan je u tablici 4. Kemijski sastav suhe
Tablica 2. Kemijski sastav i hranjiva vrijednost suhe tvari istraivanih kultivara trava
Table 2. Chemical composition and nutritive value of dry matter of the experimental grasses
Tablica 3. Relativni kemijski sastav i hranjiva vrijednost suhe tvari istraivanih kultivara trava u postotku (%)
Table 3. Relative chemical composition and nutritive value of dry matter of experimental grasses (%)
Kemijski sastav i hranjiva vrijednost 











Pepeo, Ash % 7,70 11,51 10,43 10,16 9,95 
Surove bjelanèevine - Crude protein % 17,00 16,41 17,96 18,98 17,60 
Surove masti - Crude fat % 3,53 2,91 3,66 3,46 3,39 
Surova vlakna - Crud fibre 22,83 23,65 25,24 26,41 24,53 
NET, % NFE  48,49 45,51 42,70 41,26 44,49 
Kalcij, %, Ca 0,52 0,64 0,66 0,73 0,64 
Fosfor, %, P 0,33 0,46 0,49 0,46 0,44 
NEL, MJ/kg* 7,57 7,47 7,28 7,13 7.36 
Probavljive bjelan. - Digestible Protein, % 12,75 12,47 13,47 14,23 13,23 
NEL = 10,38-0,123*%SV, DLG -Futterwerrabellen fur Wiederkauer (1991). DLG -Werlag, Frankfurt am Main  
Kemijski sastav i hranjiva vrijednost 











Surove bjelanèevine - Crude protein % 100 77,39 115,68 104,82 102,11 
Surove masti - Crude fat % 100 96,59 93,24 102,04 107,84 
Surova vlakna - Crud fibre 100 104,13 85,84 107,96 101,18 
NET, % NFE  100 93,07 94,41 102,89 107,66 
Kalcij, %, Ca 100 108,99 102,29 95,98 92,74 
Fosfor, %, P 100 81,25 100,00 103,13 114,06 
NEL, MJ/kg* 100 75,00 104,54 111,36 104,52 
Probavljive bjelan. - Digestible Protein, % 100 102,82 101,49 98,91 96,87 
Surove bjelanèevine - Crude protein % 100 96,37 94,25 101,81 107.56 
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tvari ekstrusa pokazuje da su ovce odabrale visoko
kvalitetni obrok koji je bio bogat bjelanèevinama i
fosforom u kojem je udio vlakana, kalcija i NETa bio
optimalan (tablica 4).
Usporedbom prosjeènog kemijskog sastava ponuðenih
vrsta trava (tablica 2) i konzumiranih dijelova navedenih
kultivara trava (tablica 4), utvrðeno je da su ovce
odabrale kvalitetnije dijelove trava koji sadre vie
bjelanèevina i fosfora, a manje vlakana i kalcija nego
to su u prosjeku sadravale ijedna od ponuðenih vrsta
trava.
Udio pepela u ekstrusu (11,54%) i travama (10,43-
11,51%) je vrlo slièan osim u kultivaru Phleuma
pratense cv. B-10 koji je imao 7,70% pepela u S.T.
Kemijske analize suhe tvari ponuðenih kultivara trava
su naèinjene iz ruèno pokoenog uzorka koenog na
visini od 2-3 cm. Ovce su odgrizale vrne dijelove
ponuðenih kultivara trava koji su sadravali vie masti i
bjelanèevina, a s njima povezanog fosfora u kojima je
bilo manje pepela i vlakana i s njima povezanog kalcija,
u odnosu na sadraj cijele biljke.
Prosjeèni kemijski sastav ekstrusa (tablice 4 i 5) pokazuje
da su ovce bile sposobne neovisno o razini prethodne
nahranjenosti i vrsti trave, konzumirati visoko kvalitetan
i prilièno ujednaèen (P>0,01) obrok, koji premauje
potrebe pokusnih ovaca mase 45 kg. Isto tako
ujednaèeni kemijski sastav odabranog obroka pokazuje
i ujednaèene potrebe i hranidbeno iskustvo ovaca.
Isto tako ni razina prethodne nahranjenosti, ovaca
prosjeènim livadnim sijenom, nije djelovala (P> 0,01)
na kvalitetu odabranog obroka. Meðutim, uoèava se
tendencija da gladne ovce (0,00 kg/d) odabiru vrste i
dijelove trava koji u ekstrusu imaju niu koncetraciju
sirovih bjelanèavina i fosfora, ali vii udio sirovih vlakana
i kalcija nego to je utvrðeno u suhoj tvari ekstrusa
prethodno sijenom djelimièno nahranjenih ovca (dublje
odgrizaju).
Ovo upuæuje na èinjenicu da gladne ovce manje
selektivno odabiru obrok nego djelomièno, ili potpuno
site. Isto tako uoèava se tendencija da u suhoj tvari
ekstrusa porastom kolièine ponuðenog sijena raste razina
bjelanèevina i fosfora, a opada razina surovih vlakana i
kalcija. Naime, prije pae su ovce 12 sati postile, a zatim
im je ponuðena rastuæa kolièina livadnog sijena
siromanog bjelanèevinama i fosforom, a bogata
surovim vlaknima i kalcijem.
Ovce, koje su jele vie sijena, da bi formirale tako
ujednaèen obrok (tablica 5) preferirale su biljke i djelove
biljaka s viom razinom bjelanèevina i fosfora te manjom
razinom surovih vlakana i kalcija.
Utvrðena je znaèajna razlika (P<0,01) izmeðu
preferencija (tablica 6 i 7) pae trava istraivanih
kultivara. Ovce su najradije (P<0,01) jele vrstu Dactylis
glomerata cv. B-15 (33,36%), zatim Festucu pratensis
cv. B-14 (22,59%), pa Phleum pratense cv. B-10
(18,90%) i Festucu arundinacea cv. B-18 (14,04%).
Utvrðeno je visoko kolebanje preferabilnosti ovaca kod
napasivanja kultivara pojedine vrste trava (tablica 6).
Varijacijska irina u tablici 6 pokazuje da je maksimalni
udjel konzumacije F. pratensis cv. B-14 (32,4%), Ph.
pratense cv. B-10 (27,2%) i F. arundinacea cv. B-18
(21,14%) bio veæi od minimalnog udjela
najpalatabilnije vrste trave D.  glomerata cv. B-15
(21%).
Tablica 4. Prosjeèni kemijski sastav suhe tvari pojedenog obroka- ekstrusa
Table 4. Average chemical composition of dry matter in feeding portion
Tablica 5. Analiza varijance kemijskog sastava suhe tvari ekstrusa po tretmanima, ovcama i njihovim interakcijama
Table 5. Variance analysis of chemical composition of extrus dry matter in treatments, sheep and their interactions
Kemijski sastav u % suhe tvari 

















Pepeo - Ash 11,54 1,21 1,45585 0,21 5,143 
Surove bjelanèevine- Crude protein 20,56 1,91 3,64103 0,34 7,797 
Surove masti - Crude fat. 3,94 0,59 0,34584 0,10 2,729 
Surova vlakna - Crude fibre 22,16 1,79 3,20869 0,32 0,661 
NET, NFE 41,80 2,70 7,26296 0,48 12,441 
Kalcij, Ca 0,50 0,09 0,00807 0,016 0,355 
Fosfor, P 0,58 0,06 0,00397 0,01 0,283 
 
Izvor varijacije 

















Tretman - Tretmants P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 
Ovca - Sheep P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 
Ovca x tretman 
Sheep x tretments 
P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 P>0,01 
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Premda je bio najmanji postotni udjel nedefinirane mase
u ekstrusu (tablica 6), on je u prosjeku bio vrlo blizu
udjelu vrste F. arundinacea cv. B-18 (11,33:14,04%) i
ima sliènu varijabilnost u % kao i udjel trava.
Nema razlike (P>0,01) u preferabilnosti pojedine vrste
trave izmeðu ovaca (tablica 7) kao ni interakcije ovce
sa tretmanom i vrstom trava.
Meðutim preferabilnost snano ovisi o interakciji vrsta
trava x tretman (P=0,0062) jer stupanj nahranjenosti
ovaca sijenom odreðuje kolièinu pojedine vrste trava.
Stupanj nahranjenosti ovaca je znaèajno (P<0,01) i
razlièito djelovao na poèetnu konzumaciju istraivanih
vrsta trava (tablica 8 i 9).
Analiza varijance u tablici 8 pokazuje meðuovisnost
stupanja nahranjenosti ovaca i platabilnost vrsta trava
(P<0,01). Isto tako i visok koeficijent determinacije u
modelu upuæuje na snanu meðuovisnost, odnosno
utjecaj stupnja nahranjenosti ovaca na jenost
istraivanih vrsta trava.
Porastom razine sijena u obroku ovaca raste i
palatabilnost vrste D. glomerata cv. B-15 (tablica 8 i 9),
dok se uoèava to signifikatno (P<0,01) opadanje
palatabilnosti ostalih triju vrsta trava, i pri najvioj razini
danog sijena. Meðutim, djelovanje sitosti ovaca nije
konzistentno (P>0,01)), osobito u slabo (0,15 kg/d) do
osrednje (0,25 kg/d) nahranjenih ovaca sijenom.
Porastom razine dodanog sijena prije ispae ovaca
uoèava se tendencija porasta jenosti vrste D. glomerata
cv. B-15 s 31,54% na 39,47%. (P>0,01).
Tablica 6. Prosjeèan udjel kultivara istraivanih vrsta trava u ekstrusu (n=32)
Table 6. Average portion of experiment grass varieties in extrus
Tablica 7. Analiza varijance utjecaja vrsta trava, tretmana, interakcija vrsta trava x tretman, ovaca, interakcija
ovaca x trava, tretman x ovca te vrsta trava x tratman x ovca na palatabilnost
Table 7. Variation analysis of influence grass species, treatment, interaction of grass species x treatment, sheep,
sheep interaction x grass, treatment x sheep, grass x treatment x sheep on palatability
Tablica 8. Analiza varijance utjecaja interakcija x tretman na palatabilnostvrsta trava.















Dac.glom. B-15 0,3336a 0,0602 18,0512 0,0106 0,21-0,482 
Fest.prat.B-14 0,2259b 0,0477 21,1237 0,0084 0,126-0,324 














*Proporcionalni udjel trave u ekstrusu se izraava od 0,00 do 1,00. 
The grass proportion in extract is wxpressed from 0,00 to 1,00 
A,b,c,i d Aritmetièke sredine oznaèene razlièitim slovima su statistièki signifikantne na razini (P<0,01) 
Izvor varijacije Stup. slob. 
DF 
Suma kvadrata 




Trava - Grass 3 12,924 4,308 95,73*** 
Tretman - Treatment 3 0,158 0,052 1,17 
Trava x tretman, Grass x Treatment 9 1,175 0,130 2,90** 
Ovca - Sheep 3 0,015 0,005 0,12 
Trava x ovca  Grass x Sheep 9 0,651 0,072 1,61 
Tretman x ovca - Treatment x Sheep 9 0,074 0,008 0,18 
Trava x tretman x ovca - Grass x Treatment x Sheep  27 1,114 0,041 0,92 
Greka - Error 64 2,880 0,0450  
Ukupno - Total 127 18,995   
 
Izvor varijacije 









Interakcija - Interaction 15 14,258 0,9505 22,48*** 
Greaka - Of errors 112 4,736 0,0422  
Ukupno - Total 127 18,995   
  R2= 0,7506 
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Suprotno situaciji s vrstom D. glomerata, cv. B-15 stupanj
nahranjenosti ovaca s 0,25 i 0,35 kg sijena smanjuje
(tablica 9) konzumiranje vrste F. arundinacea cv. B-18
sa 15,42 i 15,62% na 12,55% (P<0,01).
Samo najvia kolièina danog sijena smanjuje jenost vrste
F. pratensis cv. B-14 i Ph. pratense cv. B-10 (P<0,01),
dok ostale tri razine nahranjenosti ovaca daju ekstrus
sa sliènim udjelom navedenih vrsta trava (P>0,01)
(tablica 9.).
Razina nahranjenosti ovaca djeluje na udio
nedefiniraniranog dijela trava u ekstrusu (P<0,01).
Razlog ovome je vjerojatno dulje trajanje mastikacije
nahranjenih ovaca sijenom, stoga je i veæa maceracija
tkiva trava, to oteava njihovu determinaciju. Najvii
utvrðeni iznos 12,95% nedefiniranog dijela veæi je od
udjela konzumacije vrste F. arundinacea u ekstrusu
(12,55%) pri srednjem (T-2) i visokom (T-3) stupnju
sitosti.
Temeljem dobivenih rezultata istraivanja unutar datih
uvjeta vidi se da postoje znaèajne razlike u palatabilnosti
zelene mase kultivara razlièitih vrsta trava. Ovce u elji
da dobiju to viu kolièinu hranjiva preferiraju vrste i
cv. trava veæe hranjive vrijednosti, formirajuæi obrok-
ekstrus, koji je kvalitetniji i ujednaèenijeg sastava od
sastava ponuðene najkvalitetnije vrste trave. Isto tako
na preferabilnost ovaca utjeèe prethodna nahranjenost,
tako da loiji sastav prethodnog obroka ovce kompen-
ziraju odabirom i obimnijim unosom kvalitetnijih
dijelova trava, tako da opet dobiju obrok visoke i
ujednaèene hranjivosti.
S metodolokog motrita vano je da s porastom stupnja
nahranjenosti ovaca raste i nedeterminirani dio trava u
ekstrusu koji umanjuje toènost istraivanja.
RASPRAVA
Visoki sadraj hranjiva (tablica 2) istraivanih vrsta trava
svojstven je vegetativnom dobro gnojenom planinskom
porastu koji je bogat visoko probavljivim hranjivima
staniènog sadraja (bjelanèevinama, ugljikohidratima,
mastima, vitaminima topljivim u mastima i topljivim
mineralima (Smith 1960, Wilson i McCarrick 1967,
Lyttleton 1973; McClure 1970, Nelson i Moser 1994).
Biljke u viim predjelima sadre vie topljivih
ugljikohidrata-eæera, manje vlaknine i neto vie
proteina (1-2%) te su probavljivije nego iste u niziskim
uvjetima (Papendick, 1956, Goering i Van Soest, 1970,
Gudmundsson 1993, Èiek 1971).
Utvrðeni udio bjelanèevina, vlaknine i fosfora u vrsti
Dactylis glomerata cv. B-15 i vrsti Festuca pratensis cv.
B-14 vii je nego u ostale dvije vrste trava, a sukladan
je vrijednostima iznesenim u navedenim tablicama
(Jarrige 1989) i njihovom vrlo dobrom reagiranju na
gnojidbu (otariæ-Pisaèiæ i Kovaèeviæ 1968, Smith
1960).
Utvrðena koncentracija surovih i probavljivih proteina,
energije, surovih vlakana Ca i P u suhoj tvari istraivanih
vrsta trava (tablica 2 i 3) zadovoljava ukupne potrebe
odraslih ovaca prema NRC (1985.), konja (NRC, 1989.),
junadi (NRC, 1984) i krava (NRC, 1988) te uzdrne
potrebe krava i za proizvodnju od 14-16 kg/d mlijeka
(DLG, 1997). Kako sve èetiri istraivane vrste trava
prema promatranim pokazateljima podmiruju
hranidbene potrebe biljojeda, u ovom sluèaju ovaca,
moemo smatrati da potrebe istraenih ovaca nisu
djelovale na razlike u jenosti pojedine vrste trave.
Prema Forbesu i Beatie (1987.), Illius i Jessopu (1996.)
ovce konzumiraju ona krmiva i kombinaciju krmiva, koja
su vrlo blizu njihovim trenutnim potrebama.
Bolji kemijski sastav suhe tvari ekstrusa u odnosu na suhu
tvar ponuðenih vrsta trava (tablica 3 i 4) moe se
objasniti èinjenicom da ovce kada imaju na raspolaganju
kvalitetnu krmu, preferiraju one dijelove biljaka koji
imaju viu razinu surovih bjelanèevina (Curll i sur.,
1985., Mertens, 1994.) i veæu probavljivost Hodgson,
(1981.) te manje surovih vlakana (Hofmann, 1988), kao
i manje fitotoksina i inkrustacija.
Utvrðena razina vlakana u ekstrusu (22.16%) slae se s
navodima Van Soesta (1994.) koji je utvrdio da ovce
odabiru biljke tako, da je udjel sirovih vlakana u ekstrusu
21-22%, koji je optimalan za odravanje zdravlja stijenki
probavila kao i za optimalno odravanje ekosustava
buraga (Copper i sur. 1995a ib).
Vrlo ujednaèen sastav odabranog obroka  ekstrusa
izmeðu prethodno sijenom razlièito nahranjenih ovaca
pokazuje sposobnost ivotinja da kompenziraju
nedostatke obroka sijena preferiranjem po kemijskom
sastavu kvalitetnije vrste i dijelove ponuðene krme i tako
se namire hranjivima blizu gornje granice potreba
(OReagan i Schwartz, 1995; Illius i Jessop, 1996).
Tablica 9. Utjecaj nahranjenosti ovaca na postotni (%) udjel pojedine vrste trave u ekstrusu







Festuca pratensis Phleum pratense Neodreðeno 
Indefinite 
0,00 31,45b 15,42a 24,12a 19,80a 9,80b 
0,15 30,50b 15,62a 24,25a 18,42a 11,20b 
0,25 32,00b 12,55b 22,85a 21,25a 11,35b 
0,35 39,47a 12,55b 19,15b 16,12b 12,95a 
Vrijednosti u koloni oznaèene razlièitim slovima su signifikatne (P<0,01) 
The valuese in column marked by different letters are significant 
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Isto tako s porastom nahranjenosti raste preferabilnost
kvalitetnijih trava i njihovih djelova, a to se slae s
rezultatima Arnolda i Dudzinskog (1967), koji su utvrdili
nesignifikantnu tendeciju smanjene razine duika u
ekstrusu gladnih ovaca. Sidahmed i sur. (1977.),
Langlands (1967), i Hodgson (1981.) nisu utvrdili
razliku u kvaliteti odabranog obroka izmeðu gladnih i
sitih ovaca.
Preferabilnost vrste D. glomerata cv. B-15, kao
najkvalitetnije od promatranih vrsta trava raste s
porastom nahranjenosti, a opada udio konzumacije
ostalih vrsta trava sukladno njihovoj nioj hranjivosti,
osobito kada su ovce bile najvie nahranjene s
0,35 kg/d sijena. Navedeno se slae s rezlutatima istrai-
vanja Lyncha i Bella (1987.), Ramosa i Tennessena
(1993.) te Langlandsa (1969.), da ovce nastoje odrati
stalni visoko kvalitetni sastav obroka bez obzira na
promjene botanièkog sastava i stadija rasta biljnog
pokrova.
Porast stupnja nahranjenosti ovaca poveæava udjel
nedefiniranih dijelova biljaka u ekstrusu s 9,86% na
12,95% to se moe protumaèiti duljim vakanjem
zelene mase sitijih ovaca.
Bez obzira na stupanj nahranjenosti i individualne razlike
izmeðu pokusnih ovaca, one su jele najvie vrstu Dactylis
glomerata cv. B-15 (33,36%), zatim Festuca pratensis,
cv. B-14 (22,59%), te Phleum pratense, cv. B-10
(18,90%), a najmanje Festucu arundinacea, cv. B-18
(14,04%). Navedeno se slae s rezultatima Aldera
(1970.), Kneeviæa (1989.) te Reida i sur. (1992.) koji
su utvrdili razlièitu palatabilnost izmeðu trava i
mahunarki, te vrsta i cv. trava.
Vjerojatan razlog ovome su vii sadraj sirovih i
probavljivih bjelanèevina te kalcija i fosfora u vrsti D.
glomerata cv B-15 i F. pratensis cv. B-14 nego u ostale
dvije vrste trava (tablica 2). Autori iz Amerike (Smith
1960) i engleski autori (Frame, 1992.) smatraju vrstu
Dactylis glomerata travom loe jenosti. Ovo je
djelomièno toèno za prirodne ekotipove klupèaste otrice
s malo liæa a puno generativnih vlati u generativnoj
fazi rasta-20-40 cm visine (Barcsak i Kispal, 1990.) kada
im je dominantan udjel odrvenjele stabljike (visoki udjel
lignificirane staniène stijenke) i lista (otariæ-Pisaèiæ i
Kovaèeviæ, 1968.). U istraivanjima je koritena sorta
B-15, kreirana u Bc Institutu, Zagreb, a sijana u brdskim
uvjetima (650 m nadmorske visine) koja se ubraja u
srednje kasne sorte s malim udjelom generativnih vlati,
a brdski uvjeti su dodatno djelovali na povieni udio
liæa, a time i sadraj bjelanèevina i viu probavljivost
suhe tvari (Èiek, 1971.). Isto tako i Kneeviæ (1989.)
je u istim uvjetima i sortimentu utvrdio da junice najvie
konzumiraju vrstu Dactylis glomerata cv. B-15.
Premda Festuca pratensis B-14 sadri najvie surovih
bjelanèevina, ona ima i najvie vlakanaca i kalcija te su
je ovce, vjerojatno zbog toga, manje jele nego vrstu
Dactylis glomerata, ali vie nego ostale dvije vrste trava,
a to se slae s rezultatima Kneeviæa (1989.) te Aldera
(1970.).
Osrednja kvaliteta vrste Phleum pratense cv. B-10 moe
se objasniti njegovim loim kemijskim sastavom i niskom
probavljivoæu suhe tvari to se slae s nalazima
Kneeviæa (1989).
Uoèenu najniu konzumaciju vrste Festuca arundinacea
B-18 objanjavamo najloijim kemijskim sastavom suhe
tvari meðu sve èetiri vrste trava, koju je utvrdio i
Kneeviæ (1989.).
ZAKLJUÈCI
Na osnovi rezultata dobivenih u istraivanjima selektivne
ispae èetiriju vrsta trava Dactylis glomerata cv. B-15,
Festuca pratensis cv. B-14, Festuca arundinacea cv. B-
18 i Phleum pratense cv. B-10, moe se zakljuèiti
sljedeæe:
Istraivane vrste trava u vegetativnom porastu starom
6 - 7 tjedana imale su visok i prilièno ujednaèen sadraj
hranjiva u suhoj tvari tendencijom da je Dactilys
glomerata cv. B-15 najkvalitetnija, a Festuca arundinacea
cv. B-18 najloija.
Ovce unutar 30 min popasu takav udjel trava koji
formira obrok koji je po kemijskom sastavu bolji od
prosjeka trava i neto iznad potreba ovaca.
Ovce najvie preferiraju vrstu Dactylis glomerata cv. B-
15, a najmanje vrstu Festuca arundinacea cv. B-18. Na
drugom, odnosno treæem mjestu po preferabilnosti bile
su vrste Festuca pratensis cv. B-14 i Phleum pratense
cv. B-10 respektivno.
Porastom nahranjenosti ovaca sijenom prije ispae raste
odabir kvalitetnijih vrsta i dijelova trava u obroku.
Radi upotrebe trave, ponajprije kao hrane u stoèarskoj
proizvodnji, nadasve za preivaèe, utvrðivanje palata-
bilnosti i probavljivosti znatno bi pridonijelo ocjeni
uspjenosti i svrsishodnosti selekcijskog rada na krmnom
bilju.
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